




























served  for  performance  in  grade  9,  unemployment  in  early  adulthood,  and  teen 
births. The  findings  suggest  an  intractable  cycle of  risk  and disadvantage with  far‐
reaching social and economic implications. 
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high  school  diploma  remains  a  significant  predictor  of  negative  out‐
comes, including poverty and unemployment.  
Over  the past  several years, Manitoba has had  some  success at  in‐
creasing high school completion rates. By taking the number of students 
completing grade 12 as a percentage of students enrolled in grade 9 four 
years earlier, Lowe, Couch, and Perrault    (2007)  found steadily  increas‐
ing completion rates, from 70.1 per cent in 2002 to 75.8 per cent in 2006. 
Furthermore,  results  from  international  educational  tests  indicate  that 
Canadian students do exceptionally well compared with other countries 





ba  students,  the  research  literature  suggests  that  not  all  students  are 
equally likely to succeed. The present study focuses on students with one 
or more of three factors that place them at risk of not succeeding in high 











Geenen  and  Powers  (2006)  suggest  that  although  school  success  is  an 
important  factor  for  all  children  to  achieve positive  adult  outcomes,  it 
may be even more important for adolescents in care, who often have lit‐





the  number  of  children  in  care  continues  to  increase  (Tweddle,  2007). 
Adolescents emancipated from the child welfare system often leave with 
little  to  no  financial  resources,  community  connections,  or  help  from 
family  (Tweddle,  2007),  making  educational  achievement  that  much 
more important.  




Zetlin, Weinberg, & Kimm,  2003),  (b)  have  a  high  rate  of  absenteeism 
(Kortenkamp & Ehrle, 2002; Scherr, 2007),  (c) are more  likely  to be sus‐
pended or expelled  (Kortenkamp & Ehrle, 2002),  (d) score 15  to 20 per 
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ing research examining  the educational status of children  in  foster care 
indicate  that  these youths constitute a population at  serious  risk,  these 









who grow up  in poor  families are  far  less  likely  than other children  to 
complete high school. Children in families living in areas with the lowest 
socio‐economic  status have  a  substantially  greater  likelihood  of  school 
failure than children from families  in wealthier neighbourhoods. Child‐
ren  from  neighbourhoods  with  the  lowest  socio‐economic  status  have 
been  found  to  be  almost  eight  times  more  likely  to  withdraw  before 
completing high school compared with  their peers  from  the highest so‐
cio‐economic  status  neighbourhoods  (Brownell  et  al.,  2004;  Brownell, 
Roos, Fransoo, Roos, Guèvremont, MacWilliam, Yallop, & Levin, 2006). 
Furthermore,  students  in  primary  grades  have  a  greater  likelihood  of 
being  retained  in  grade  if  they  come  from  areas  with  lower  socio‐
economic status (Guèvremont, Roos, & Brownell, 2007). Although it has 
long  been  recognized  that  students  with  lower  socio‐economic  status 
have poorer educational outcomes,  the extent of  the differences  in out‐
comes across socio‐economic groups was not fully recognized until pop‐








found  that  adolescents  living  in  families  receiving  income  assistance 
tend to have  lower  levels of cognitive achievement and higher  levels of 
behavioural and emotional problems than do adolescents whose mothers 
had  left  assistance  or  had  never  been  on  assistance  (Chase‐Lansdale,  
Coley, Lohman, & Pittman, 2002). These adolescents have worse academ‐
ic outcomes  (Duncan, Yeung, Brooks‐Gunn, &  Smith,  1998; Gennetian, 
Duncan,  Knox,  Vargas,  Clark‐Kauffman,  &  London,  2004),  have  in‐










Although  several  studies  have  examined  the  outcomes  for  teenage 
mothers and their children, most studies have focused on perinatal out‐
comes  in children with fewer studies examining  later health and devel‐









stances,  or  other  family  factors  that  lead  to  adverse  outcomes  among 
these children.  A child born to an older mother who had her first child 
as  a  teen  faces  risks  similar  to  those  faced  by  a  child  born during  the 
mother’s teen years (Hoffman, Foster, & Furstenberg, 1993; Jaffee, 2002; 
Jutte, Roos, Brownell, Briggs, MacWilliam & Roos, 2010; Maynard, 1996). 
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child. The  literature  suggests not only  that  the presence of  risk  factors 
has an impact on child outcomes, but also that the cumulative risk hypo‐
thesis predicts that the number of risk factors is equally, if not more, im‐




1979;  Sameroff,  Seifer,  Baldwin,  &  Baldwin,  1993;  Trentacosta,  Hyde, 
Shaw, Dishion, Gardner, & Wilson, 2008). For this reason we looked not 
only  at  these  risk  factors  individually,  but  in  combination  with  one 





1985  (N  =  14,242),  and  residing  in  Winnipeg  the  year  they  turned  18 
years (N = 11,703). Children dying or moving out of the province prior to 
this time were excluded from analyses.  




eligible  for  health  care  services.  The  registry  data  include  information 
about  family members,  including mother’s  age  at  the birth of her  first 
child. The education data contain annual information on enrolment of all 
students  in Manitoba,  as well  as  course marks  and  credits  for  all high 
school students (grades 9 through 12). By comparing the population re‐
gistry  (to  identify  all  teens who  lived  in  the  province)  and  enrolment  




tion on  all  individuals  and  families  receiving provincial  income  assist‐
ance, as well as  information on all children taken  into the care of Child 
and  Family  Services  or whose  families  received  protection  or  support 





Stabile, Walld, & Roos,  2008; Roos, Gupta,  Soodeen, &  Jebmani,  2005; 















course  completion  records  for  all  study  population  youths  starting  at 
grade 9 in any of the years 1997/1998 to 2001/2002 and still living in Man‐
itoba seven years later. Thus, although high school is usually completed 



















Regressions were  run  once with  only  these  risk‐marker  categories  en‐
tered  into  the model, and a second  time with additional predictors en‐
tered into the model, to determine the impact of the risk factors once ad‐
ditional predictors were controlled for. We chose  the additional predic‐











education  funding  for disabilities at any point  in  the  study period,  (d) 
mother’s  marital  status  at  the  child’s  birth,  (e)  number  of  siblings,  (f) 
area‐level per cent of Aboriginal residents, (g) area‐level socio‐economic 
status at child’s birth, and (h) area‐level, socio‐economic status at age 14. 
We determined  area‐level,  socio‐economic  status by using  a  composite 
score based on census  information on education  levels, unemployment 














tempting  to assume  that most children with  these different  risk  factors 
















CFS = in care or receiving services from Child and Family Services
IA = family receipt of income assistance
3,622/11,703 (31%) 
have one or more risk 
factors
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Table  1  provides  descriptive  results  for  the  four  outcomes  by  the 
number and type of risk factors. Looking first at the outcome of failing to 
complete high school, we give in the first column the per cent of youths 
with  none  of  the  three  risk  factors who did  not  complete  high  school 
within seven years of entering grade 9 (18.1%). The next three columns in 
the table show the results for youths with one of the risk factors: failure 














for youths with no  risk  factors  (1.2%)  and greatest  for youths with  all 









gardless of which  socio‐economic  status variable was  included, we  re‐
port only on the models with the socio‐economic status at age 14 years.  
We  ran  two  separate  models  for  each  of  the  outcome  measures. 
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max‐rescaled R2 for each of the models for each of the outcomes. The dif‐
ference  in  the max‐rescaled R2 between Model 1 and Model 2  for each 
outcome indicates that the predictive power of the model was increased 
by  the  additional  predictor  variables,  particularly  for  the  outcomes  of 
failure  to  complete  high  school  and  received  income  assistance  as  a 
young adult. 
Table 2 also provides  the odds  ratios  for  the different  levels of  the 













odds  for  a  student with none of  the  risk  factors. For  students with  all 
three  risk  factors,  the odds of not completing high school within seven 
years of entering grade 9 were 24.2  times higher  than  the odds  for stu‐
dents with  no  risk  factors. When we  controlled  for  variables  like  stu‐
dent’s age, sex, and presence of a disability  (Model 2, row 2, and Figure 
2), the odds of not completing high school decreased compared with the 
models  without  these  variables;  however,  the  odds  of  not  completing 
high school were still significantly higher for the students with any of the 






of poor outcomes were adjusted  in  the models. That  is,  the odds of not 
obtaining  eight or more  credits by  the  end of  the  first year  in grade  9 
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were  increased  for  youths  with  the  risk  factors,  and  greater  increases 
were  found  for multiple  risk  factors  (Table  2,  Figure  3). Likewise,  the 
odds of  receiving  income assistance  as a young  adult, or becoming  an 
adolescent mother, were significantly increased for youths with the risk 







Figure  2:  Odds  Ratios  for  Not  Completing  High  School,  by  Risk  Marker          









































Figure  5:  Odds  Ratios  for  Female  Becoming  Teen  Mother,  by  Risk  Marker        






lenges  in young adulthood. Each separate  risk  factor we studied had a 
significant  relationship with  the outcomes examined. Youths who have 
been  involved with child welfare, whose families have received  income 
assistance, or whose mothers were  teens at  the birth of  their  first child, 
all were less likely to complete high school compared with youths with‐







likely  to  receive  income  assistance  themselves,  and  the  females  were 
more likely to become teen mothers, continuing the cycle of risk for their 
own children. These significantly poorer outcomes persisted  for youths 
with  risks,  even when we  controlled  for  other  predictors  of  poor  out‐
comes.  
We know  that not  all  children have  the  same  abilities,  and not  all 
children are going to excel in school. What our results suggest, though, is 
that  for many  children,  factors beyond  individual ability prevent  them 
from maximizing their educational (and developmental) potential. Other 
research has demonstrated that family background plays a more import‐




2002) recognizes  that  it  is “vitally  important  to  focus attention on  those 
who are not succeeding” (p. i).  We have demonstrated that for children 





pared with youths with either of  the other  two risk  factors. This differ‐
ence was particularly evident for high school completion and receipt of 
income  assistance  as  a  young  adult.  Previous  research  has  also  high‐
lighted poverty as a particularly insidious risk factor for poor education‐
al and social outcomes  (Arnold & Doctoroff, 2003; Bartholomae, Fox, & 
McKenry,  2004; Duncan  et  al.,  1998;  Farthing,  2010;  Furstenberg,  2003; 
Harper, Marcus, & Moore, 2003).  
Although type of risk factor has an impact on outcomes, the number 
of  risk  factors  is even more  important. Confirming  the cumulative  risk 
hypothesis, we found that the more risk factors these teenagers had, the 
greater was  their  likelihood of poor academic and  social outcomes.  In‐
deed, youths with all three risk factors had over 11 times the odds of not 
completing high school compared with youths with no risk factors, and 
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over nine times the odds of not obtaining the required number of credits 
in grade 9. Young adults with all  three of our risk  factors had 14  times 
the odds of ending up on income assistance themselves and, for females, 
13 times the odds of giving birth during adolescence, even after control‐






As  has  been  demonstrated  in  other  jurisdictions,  particularly  the 





enting, and/or  involvement with child welfare were much  less  likely  to 




for  those with a single risk  factor,  the  failure rate ranged  from 41  to 57 
per  cent.  It  is widely  acknowledged  that youths who do not  complete 
high school have greater difficulty transitioning from school to produc‐
tive  activities  in  adulthood,  including  further  education,  training,  and 
employment  (Rumberger  &  Lamb,  2003).  With  the  restricted  employ‐
ment opportunities that those without high school and further education 
face,  the  cycles of  lower  educational  attainment  and poverty  are more 
likely  to  continue  into  subsequent  generations  (Machin  &  Vignoles, 
2004).  
Beyond  the  high  school period,  fully  one‐third  of  the  youths who 
had experienced all  three  risk  factors  in our  study  received  income as‐










in  their  teen years, also perpetuating  the  intergenerational cycle of dis‐
advantage  (Breheny & Stephens, 2008;  Jutte  et al., 2010). The  literature 
suggests  that  the  cycle  of  disadvantage  is  the  result  of  broader  social 













ventions designed  to  improve outcomes  for high risk children, particu‐
larly  interventions  in  early  childhood.  Programs  such  as  (a)  the  Perry 
Preschool Program (Schweinhart, Barnes, & Weikart, 1993; Schweinhart, 
Montie, Xiang, Barnett, Belfield, & Nores, 2005), (b) the Carolina Abece‐
darian  Program  (Campbell,  Ramey,  Pungello,  Sparling,  &  Miller‐
Johnson,  2002;  Ramey  &  Campbell,  1984),  and  (c)  the  Chicago  Child‐
Parent  Center  program  (Reynolds,  Ou,  &  Topitzes,  2004;  Reynolds, 
Temple,  Robertson,  &  Mann,  2002)  have  demonstrated  that  intensive 
preschool  programming  with  disadvantaged  children  can  have  long‐
term positive outcomes. These include (a) increased high school comple‐



























There are  limitations  to our  findings worth considering. First, although 
our regressions adjusted for several potential confounding factors, other 
important unmeasured variables  associated with  our  three  risk  factors 
could have had  an  influence on  the outcomes  examined. For  example, 





in  Manitoba  have  lower  educational  achievement  than  non‐aboriginal 
Manitobans  (Mendelson 2006a; 2006b). Although we attempted  to  con‐
trol for Aboriginal status, this information was available only at the area‐
level through the Canada Census, a fact that may not reflect  individual 






tional outcomes and planning  in Manitoba. Future  research  should en‐




















to  complete  high  school  within  seven  years  of  entering  grade  9,  was 
much more likely for youths with any of the three risk factors, and per‐
formance decreased with each additional risk factor. Youths with the risk 
factors  were  also  more  likely  to  receive  income  assistance  as  young 
adults, and become  teen mothers  themselves, and once again,  the more 
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